

































Emerging and  zoonotic  infectious diseases are a major  issue  in  Indonesia. The objective of  this mission, 
funded  by  the  Institut  Français  d’Indonésie  (IFI),  was  to  identify  potential  subjects  of  collaboration 
between  CIRAD,  Pasteur  Institute,  and  Indonesian  universities,  research  centers,  and  organizations. 
Meetings were held in Jakarta, Bogor and Yogyakarta with representatives of FKUI, the Ministry of Health, 
the Ministry of Agriculture, the DICs of Denpasar and Kupang, CIVAS, ICASEPS, LIPI, IPB, UGM, UNUD, and 









ecology,  inter‐islands movements of  dogs,  knowledge  attitude  and perception  regarding dog ownership 
and rabies, spatial and temporal dynamics of rabies, and exploration of potential wildlife reservoirs. Ideally, 
these  studies would be  conducted  in  islands with different  epidemiological  contexts.  Flores would be  a 
good candidate to start with as this island has benefited from limited rabies research despite the fact that it 
has experienced more than 200 human rabies cases since the disease first occurred in 1997. 





The  collaboration  between  CIRAD,  Pasteur  Institute  and  Indonesian  research  teams  could  therefore  be 
initiated as soon as 2013 by training modules, exchange of students and staff, and participation to GREASE 
meetings and workshops. Proposals for research projects on rabies and wildlife health could be drafted the 
same  year.  Special  attention would  have  to  be  paid  for  a  good  communication with  the Ministries  of 













































































Indonesia  is at  the  forefront of countries  tackling complex emerging and  re‐emerging  infectious diseases 




animals and   ecosystem  is a major challenge  in a country with the fourth  largest population  in the world 
(over 238 million persons) and a territory of over 1 900 000 km² comprising more than 17 000 islands. 
 
The  Institut  français d’Indonésie  (IFI) has been promoting scientific and  technical collaborations between 
France and  Indonesia  to help addressing health  issues  in  Indonesia. Among  the cooperation  initiatives,  it 
was decided to organize a seminar in medicine and public health that would be attended by scientists from 




Scientists  from  CIRAD  (French  agricultural  research  center  for  development)  and  Pasteur  Institute were 
invited  to  the  seminar  because  both  institutions  are  involved  in  a  regional  network  dealing  with  the 
management of emerging epidemiological risks  in Southeast Asia. Called GREASE, this network covers the 
fields  of  animal  health  and  veterinary  public  health,  and  is  intended  to  improve,  through  synergy  and 
sharing  of  skills  on  a  regional  level  in  Southeast  Asia,  the  management  of  risks  associated  with 
transboundary animal diseases and emerging diseases. 
  
Six partners  from Cambodia,  France,  Laos,  the Philippines,  Thailand  and Vietnam originally  founded  the 
GREASE  network  (see  list  on  www.grease‐network.com)  and  collaborations  are  now  being  further 
developed  to  include more  countries  in  Southeast  Asia.  Indonesia  is  naturally  a  key  candidate  for  the 
extension of GREASE collaborations. For  that  reason, Dr François Roger, head of  the  research unit AGIRS 
(Animal and Integrated Risk Management) at CIRAD, came to Indonesia in January 2012 to meet with Deans 












 Meet  representatives  of  Indonesian  universities,  research  centers,  and  organizations  as well  as 
international organizations to: 
o Review  the  work  conducted  in  Indonesia  on  animal  and  zoonotic  diseases  by  these 
institutions 
o Present  the  approaches  and  activities  developed  by  CIRAD  and  Pasteur  Institute  for 
research on animal and zoonotic diseases 













The  1st  Indonesia‐France  Seminar  in Medicine  and  Public Health  (IFSMPH) was  organized  jointly  by  the 
French Institute of Indonesia (IFI) and the Faculty of Medicine of the University of Indonesia (FKUI). It was 
held on November 3 and 4 at the Harris Tebet hotel in Jakarta. 
Speakers  and  attendees  consisted mainly  of  researchers  and  physicians working  on  human  health  and 
originating  from  hospitals,  universities  and  research  centers  in  France  and  Indonesia.  Plenary  sessions 
alternated with subject‐specific symposiums and group discussions (see detailed program in Annex 3). Two 
presentations were given by Pasteur Institute (“Rabies and one health”) and CIRAD (“Integrating socio‐eco‐









present  the  situation of  rabies  in  Indonesia,  review  research work  that has already been  conducted and 
identify needs, especially  in  terms of  research,  for  the  future  control of  rabies. A  regional objective has 
indeed been set that aims at eliminating human rabies in Southeast Asia by 2020. 
 
Rabies has existed  in  Indonesia since at  least the 19th century. Currently, only nine of the 33 provinces of 
Indonesia are  free of  rabies:  these  include Bangka Belitung, West Kalimantan, DKI  Jakarta, Central  Java, 








hospital  care,  clinical  symptoms  of  human  rabies  cases,  type  of  rabies  treatment  applied, 
confirmatory diagnostic of rabies in biting dogs etc); 
‐ the  lack  of  harmonization  for  the  control  strategy.  This  is  true  among  islands  and  also  among 
professional  sectors  (human  health  and  animal  health):  dog  elimination  has  sometimes  been 
promoted although  scientific evidence  shows  that all attempts at eradicating  rabies  through dog 
elimination have failed. Different types of vaccines have also been used at different points in time 
and space; 
‐ the  lack of  integrated approach  to  rabies control. Significant efforts have been accomplished  in 
Bali in terms of adopting a one health approach to the rabies issue but a lot remains to be done in 
other areas of Indonesia; 
‐ the  lack  of  regular  availability  of  good  quality  vaccines  and  immunoglobulines  and  their 






‐ Dog ecology: population dynamics and  its drivers  (reproduction, causes of death, etc), as well as 
information on dogs movements  (dispersal behavior, home  range,  etc). Data have  already been 
produced in Bali (where an estimated 325 000 dogs reside of which only 5% are stray dogs without 







‐ Sociological and anthropological data are also needed  to  see how  they are associated with dog 
ownership  practices  and  disease  awareness/perception  which  in  turn  may  influence  dog 
demography  and  movements.  It  is  hypothesized  that  religious  beliefs,  educational  level,  and 
professional occupation may have such an influence; 
‐ Evaluation of the vaccination: the quality of the vaccine and the effectiveness of the vaccination 
strategy  should be monitored.  Some work  is  currently on‐going  in Bali but much  remains  to be 
done in other areas. There seems to be a non‐uniform response of dogs following vaccination; 
‐ Phylogeographic  studies:   molecular  epidemiology on  samples  collected  from humans  and dogs 
could help unravel  the dynamics and determinants of  the  spread of  rabies within one  island but 
also  among  islands. Molecular  analyses  conducted  thus  far  suggest  that  rabies  in  Bali  probably 
results  from  introduction  from Sulawesi. These data are however not  sufficient  to be  conclusive 
and more samples are needed to push the analyses further. Efforts will be needed to ensure that 






















CIVAS  (www.civas.net)  is  a  non‐governmental  organization  committed  to  the  improvement  of  animal 
health and welfare and food safety in Indonesia. It was founded in 2005, is based in Bogor and includes 21 




















































The  Faculty  of  Veterinary Medicine  of  Bogor  Agricultural  University  (FVM  IPB)  is  the  oldest  faculty  of 
veterinary medicine  in  Indonesia.  It comprises about 200 staff  (including supporting staff) and about 800 
students.  
The three duties of FVM IPB are education, research and service to people. The veterinary curriculum lasts 
five  years  and  postgraduate  education  is  also  available.  Research  includes  both  laboratory  and  field 




to a  lot of work on AI with  the Ministry of Agriculture, FAO,  the  Indonesian‐Dutch Partnership  for HPAI, 












welcome  the  opportunity  to  send  staff  to  France  for  internships  on  laboratory  diagnostic  or  
research techniques; 
‐ Studies on wildlife diseases:  the experience of FVM  IPB  is  limited  thus  far but  this  is a  field  that 
they would like to work on. Three potential research projects of interest could be: 
o Assessing health risks for livestock and humans in palm oil plantations located near forests: 






















international  partners  such  as WCS within  the  PREDICT  component  of  the  Emerging  Pandemic  Threats 
Program of USAID. They were also  involved  in  the H5N1  surveillance  in migratory birds  in  Java with  the 
Naval Medical Research Unit (Stoops et al., 2009, see Annex 6).  
 
They would  be willing  to  provide  their  expertise  on  Indonesian mammals  and  birds  taxonomy  and  on 











1949  and  currently has 18  faculties, 69 undergraduate programs, 24 diploma programs  and  a Graduate 
School. It comprises 33 000 students and over 5000 staff without including supporting staff. 
 
We met with  representatives of  the Faculty of Medicine  (FM),  the Faculty of Veterinary Medicine  (FVM) 




University  Network  (SEAOHUN) which was  launched within  the  RESPOND  component  of  the  Emerging 





for  zoonotic  infections  and  newly  emerging  zoonotic  diseases  such  as  avian  influenza,  anthrax,  rabies, 
toxoplasmosis,  leptospirosis,  trypanosomiasis,  bovine  tuberculosis,  or  brucellosis.  International 
collaborations  are  numerous  and  include  teams  from  Australia  (such  as Murdoch  University),  Thailand 
(such as Mahidol University), the USA (such as Tuft University) or Japan (such as Hokkaido University). 






o Students  from UGM  could  be  candidate  for  the MSc  Inter‐Risk  that will  be  launched  in 
September 2013 at Kasetsart University in Thailand in collaboration with CIRAD 
o Students  from  the MSc  SAEPS  and  SEMHA  in  France  could  do  their  compulsory  5  to  6 
month field training in Indonesia 
o Scientists from CIRAD and Pasteur Institute could  intervene  in some of the courses taught 
at UGM or give one‐week  to  two‐week courses on  topics such as epidemiology, capture‐
recapture, GIS, etc 
o Scientists  from  UGM  could  present  their  experience  on  KKN  during  participatory 





o UGM  is working  towards  improved  rabies  diagnostic,  surveillance  and  care  of  patients. 
Collaborations could therefore be set up on rabies depending on available/feasible projects 
o UGM  students or young  Indonesian professionals  could participate  to  the  rabies  training 






program will be organized  in  Senegal  in 2013  and discussions  are underway  to organize 
another session for Asian participants, most likely in Cambodia in 2014 or 2015 
o UGM  is  associated  to  the  SEAe  project  (SouthEast  Asia  encephalitis)  which  aims  at 




‐ Studies  on  wildlife  diseases:  UGM  has  been  doing  work  on  wildlife  but mainly  in  relation  to 
ecological  or  conservational  aspects.  Studies  underway  pertain  to monkey  populations,  rodent 
populations  in western Java, the conservation of Balinese birds, raptor migration and parasites of 
orang‐utans.  Collaborators  on  wildlife  or  ecosystems  studies  include  USGS  (United  States 
Geological  Survey), WWF  and  a  Czech  university. Work  conducted  by  CIRAD  on  the  ecology  of 









of  socio‐economic  and  agricultural  policy.  More  particularly,  ICASEPS  functions  are  to:  (a)  formulate 
programs on  economic  and  social  analysis  and  agricultural policies,  (b)  carry out  economic  analysis  and 
social assessment and policies in agriculture, (c) implement review programs and policies in agriculture, (d) 
provide  technical  services  in  the  field  of  socio‐economic  analysis  and  agricultural  policy,  (e)  implement 
collaboration and utilize the results of the analysis and assessment and carry out public consultation in the 




ICASEPS would  be  interested  in  collaborations with  CIRAD  and  Pasteur  Institute  on  the  socio‐economic 
aspects  of  zoonoses  and  emerging  diseases  and  already  has  experience  on  avian  influenza  and  rabies. 
Previous work has been conducted  in collaboration with  IDRC and CIVAS. There are strong  links with  the 
latter  institution  as  they  are  both  based  in  Bogor  and  Dr  Edi  Basuno,  researcher  at  ICASEPS,  is  also  a 















One of the main tasks attributed to FAO‐ECTAD  Indonesia by the DGLAHS  is to  improve the coordination 
between  the  various projects  and  initiatives pertaining  to  animal health  in  Indonesia.  Some  funds have 
been allocated by  the Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry  to support  this donor 
coordination.  Indeed,  many  different  stakeholders  (funding  agencies,  technical  agencies,  and  research 
institutes) from different countries work on zoonotic diseases in Indonesia and more efforts are needed to 
make  sure  that  there  is  no  duplication  of  activities. A  report with maps  is  in  preparation  to  document 
animal health activities in Indonesia. It should be published in 2013. 
 

















Guinea  and  northern  Australia.  This  project would  associate  the University  of  Sydney  (contact Michael 
Ward), James Cook University, Charles Sturt University, the Australian Bureau of Agricultural and Resource 
Economies and Sciences, FAO, WHO, OIE, and the governments of the concerned countries. 
In a similar  fashion,  for work on wildlife, we were advised  to contact  the PREDICT  team of EPT who has 
worked in collaboration with the Primate Research Center at IPB in Bogor (contact persons: William Karesh 











Globally  this  prospection  mission  was  highly  positive:  the  Indonesian  teams  we  met  have  a  strong 















‐ The  decentralization  of  national  authority  since  2001  seems  to  have  constrained  the 
standardization of animal health preventive and control measures between the various  islands of 
Indonesia  
‐ A  large number of  initiatives have been  implemented  in  recent years by various national  teams, 
international teams and  funding agencies  (ACIAR, AUSAID, CSU, USAID, etc)  for diseases of major 
concern  in  Indonesia  (avian  influenza,  rabies)  with  limited  national  or  local  coordination.  It  is 















of  interest  for  Indonesian  teams such as epidemiology, statistics with R,  risk analysis, geographic 
information  systems,  wildlife  capture,  capture‐recapture,  social  network  analysis  and  rabies 
diagnostic  . Young  Indonesian  students and professionals  could participate  to  the  rabies  training 
program  that  is  being  organized  by  Pasteur  Institute  in  collaboration with  Lausanne University. 
Following a trainee selection process based on CV and letter of motivation, this training program is 




discussions  are  underway  to  organize  another  session  for  Asian  participants,  most  likely  in 
Cambodia in 2014 or 2015 
‐ These  training  sessions  could  be  organized  either  by  inviting  French  trainers  in  Indonesia  or  by 
inviting Indonesian trainees to training sessions organized through the GREASE regional network in 
South‐East Asia  
‐ Indonesian  students could participate  to  the Master  Inter‐Risk  that will be opened  in September 
2013 by Kasetsart University and CIRAD in Bangkok 



















religion,  education),  environmental  factors  (topography,  habitat),  and  knowledge  and  attitudes  towards 
rabies (Flores has some interesting characteristics such as dog meat consumption by local people) and then 










It  appears  that  in  Indonesia, wildlife  health  has mainly  been  addressed  as  a  supportive  component  in 
wildlife conservation programs, involving organizations such as the Wildlife Conservation Society (WCS), the 
World Wide Fund for Nature (WWF), or Conservation International. A relatively  limited number of studies 
have been  conducted  so  far on wildlife diseases, mostly on primates,  and  a  lot  remains  to be done on 
disease  surveillance  in wild  animals  in  Indonesia  (see  in Annex  6   Arief    et  al.  (2010) Wildlife health  in 














































































































Lastname Firstname Organisme Function Email 
Saint-Martin Gilles CIRAD Regional Director for South-East Insular Asia  gilles.saint-martin@cirad.fr 
Jatikusumah Andri CIVAS Executive director andro_fkh@yahoo.com 
Muljono Albert Teguh  CIVAS Data development and analysis Albert@civas.net 
Widyastuti Winda CIVAS Project leader on the Rabies Project in Bali winda_digna@yahoo.co.id 
Putra Anak Agung Gde DIC Denpasar  aagputra@gmail.com 
Brum Eric FAO ECTAD  Chief technical advisor ebrum1@gmail.com 
McGrane James FAO ECTAD  Team leader James.McGrane@fao.org 
Dwipoerwantoro Pramita FKUI  pramitagd@yahoo.com 
Basuno Edi IAARD ICASEPS Chercheur senior  ebasuno@yahoo.com 
Hermanto  IAARD ICASEPS  manto_her@yahoo.com 
Purwati Handewi IAARD ICASEPS Director handewipurwati@gmail.com 
Le Bail Joel IFI Cooperation attaché joel.le-bail@diplomatie.gouv.fr 
Pichot Héloise IFI  heloise.pichot@diplomatie.gouv.fr 
Agungpriyono Srihadi IPB FVM Dean ysrihadi@ipb.ac.id 
Basri Chaerul IPB FVM Epidemiologist chaerul@ipb.ac.id 
Lukman Denny IPB FVM Veterinarian, food hygienist dennylukman@hotmail.com 
Sudarnika Etih IPB FVM Epidemiologist statistician etih@ipb.ac.id 
Bourhy Hervé IPP Virologist hbourhy@pasteur.fr 
Maryanto Ibnu LIPI Zoology Division, Research Centre for Biology ibnu_mar@yahoo.com 
Geong Maria PLS East Nusa Tenggara Veterinary epidemiologist geong_maria@yahoo.com 
Djohan Tjut Sugandawaty UGM FB Ecologist tdjohan95@yahoo.com 
Aman Abu Tholib UGM FM Vice Dean for Research, PG and collaboration affair dekan-ku@ugm.ac.id 
Prihatiningsih Titi Savitri UGM FM Associate Professor in Medical Education savitri66@yahoo.co.uk 
Artama Wayan UGM FVM Vice Dean artama@ugm.ac.id 
Widiasih Dyah Ayu UGM FVM  dyahaw@ugm.ac.id 










































































































































































































































































































































































Every year approximately 55,000 people die  from  rabies. Over 99% of  these deaths occur  in developing 




There  are  several  general  and  specific  explanations  for  the  continued burden of dog  rabies.  In  general, 
there  is a  lack of awareness amongst policy‐makers of  the  rabies burden and  impacts and  the need  for 




this  integrated and coordinated control program of  rabies  to build a comprehensive  strategy. The multi‐
disciplinary approach  required  for  the design of effective  rabies elimination  strategies  should  follow  the 
‘One Medicine One Health’ concept defined as collaborative efforts of multiple disciplines working locally, 
nationally and globally to attain maximum health for people and animals. Therefore, in the case of rabies, 
this  should  not  only  linked  together  veterinarians  and  public  health  workers  but  also  ecologists, 
sociologists,  educational  specialists  and  vaccine  producers. When  properly  implemented,  this  synergism 
can target several fundamental problems of the control of rabies, some of them being listed below. 
The  reported  number  of  laboratory‐confirmed  human  and  animal  rabies  cases  remains  limited  and 
underestimates the real  impact of this neglected zoonotic disease. There  is clearly a need to  improve the 
surveillance  of  rabies,  including  the  collection  of  samples,  the  shipment  of  samples  to  the  diagnostic 
laboratory,  laboratory methods  for rabies diagnosis and molecular epidemiology  in order  to obtain more 
reliable and informative data concerning the incidence and the epidemiological hot spots of rabies. Further, 
the  information  and  education of  the populations on  the  risks of  rabies  should be  improved  as well  as 




be present  in rabies endemic countries and areas of re‐emergence. Little  is known about  the spatial and 
temporal  dynamics  of  rabies  in  this  major  reservoir  species,  or  the  processes  responsible  for  its 
maintenance  in  specific geographic  localities.  In particular,  the  role of human activities  in mediating  the 














Sixty percent of emerging  infectious diseases events are  zoonotic and among  those, 72% are  caused by 
pathogens  of wildlife  origin.  The  distribution  and  intensity  of most  animal  and  zoonotic  diseases  have 





Research  conducted  by  the AGIRs  research  unit  of  CIRAD  and  its  partners  is  developed within  such  an 
integrative eco‐epidemiological framework. CIRAD is an FAO and OIE collaborating center for the diagnosis, 
epidemiology  and  control  of  animal  diseases  and  AGIRs’  research  focuses  on  the  following  areas:  (i) 
understanding the ecological and manmade processes that drive the transmission of animal and zoonotic 
diseases;  (ii) optimizing  surveillance  systems  and  control  strategies;  and  (iii)  assessing  the perception of 
disease  risk.  The  research  approach  used  combines  tools  and methods  developed  in  ecology  (satellite 
tracking, capture‐recapture), epidemiology (risk analysis, modeling), and socio‐economical sciences (social 
network analysis, cost‐benefit analysis). 
In  Southeast  Asia,  AGIRs’  activities  are  implemented  within  the  framework  of  the  animal  health  and 
veterinary public health network GREASE “Management of emerging risks in Southeast Asia”. This regional 
network  associates  academic  and  research  organizations  in  five  Southeast  Asian  countries  (Philippines, 
Thailand, Vietnam,  Laos  and  Cambodia).  It  aims  to  improve,  through  synergy  and  sharing  of  skills  on  a 





































































































Rompis#, Mukesh K. Chalise**, NanƟya Aggimarangsee††, Mohammed M.  Feeroz‡‡, Richard Grant*,  Jonathan  S. Allan§§, Arta 
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*University  of Washington,  Seattle, Washington,  USA;  †Fred  Hutchinson  Cancer  Research  Center,  SeaƩle;  ‡Swedish  Hospital, 




Abstract:  In Asia, contact between persons and nonhuman primates  is widespread  in multiple occupational and nonoccupational 
contexts. Simian foamy viruses (SFVs) are retroviruses that are prevalent  in all species of nonhuman primates. To determine SFV 
prevalence  in humans, we  tested 305 persons who  lived or worked around nonhuman primates  in several South and Southeast 
Asian countries; 8 (2.6%) were confirmed SFV positive by Western blot and, for some, by PCR. The  interspecies  interactions that 
likely resulted in virus transmission were diverse; 5 macaque taxa were implicated as a potential source of infection. Phylogenetic 
































Abstract  :The  distribution  of wildlife  parasites  in  a  landscape  is  intimately  tied  to  the  spatial  distribution  of  hosts.  In  parasite 
species, including many gastrointestinal parasites, with obligate or common environmental life stages, the dynamics of the parasite 
can also be strongly affected by geophysical components of the environment. This is especially salient in host species, for example 
humans  and macaques,  which  thrive  across  a  wide  variety  of  habitat  types  and  quality  and  so  are  exposed  to  a  wealth  of 
environmentally resilient parasites. Here, we examine the effect of environmental and anthropogenic components of the landscape 
on the prevalence, intensity, and species diversity of gastrointestinal parasites across a metapopulation of long‐tailed macaques on 
the  island  of Bali,  Indonesia. Using  principal‐components  analysis, we  identified  significant  interaction  effects  between  specific 



















Abstract: Ebola virus  (EBOV) and Marburg virus  (MARV) belong  to  the  family Filoviridae and cause  severe hemorrhagic  fever  in 
humans and nonhuman primates. Despite  the discovery of EBOV  (Reston virus)  in nonhuman primates and domestic pigs  in  the 
Philippines  and  the  serological evidence  for  its  infection of humans  and  fruit bats,  information on  the  reservoirs  and potential 
amplifying hosts  for  filoviruses  in Asia  is  lacking.  In  this  study,  serum  samples  collected  from  353 healthy Bornean orangutans 
(Pongo pygmaeus)  in Kalimantan Island, Indonesia, during the period from December 2005 to December 2006 were screened for 
filovirus‐specific IgG antibodies using a highly sensitive enzyme‐linked immunosorbent assay (ELISA) with recombinant viral surface 
glycoprotein  (GP) antigens derived  from multiple species of  filoviruses  (5 EBOV and 1 MARV species). Here we show  that 18.4% 
(65/353) and 1.7%  (6/353) of  the samples were seropositive  for EBOV and MARV, respectively, with  little cross‐reactivity among 
EBOV  and  MARV  antigens.  In  these  positive  samples,  IgG  antibodies  to  viral  internal  proteins  were  also  detected  by 
immunoblotting.  Interestingly, while  the  specificity  for  Reston  virus, which  has  been  recognized  as  an  Asian  filovirus, was  the 
highest  in only 1.4%  (5/353) of  the  serum  samples,  the majority of EBOV‐positive  sera  showed  specificity  to Zaire, Sudan, Cote 
d’Ivoire, or Bundibugyo viruses, all of which have been found so far only in Africa. These results suggest the existence of multiple 
species of  filoviruses or unknown  filovirus‐related viruses  in  Indonesia, some of which are serologically similar  to African EBOVs, 
and transmission of the viruses from yet unidentified reservoir hosts into the orangutan populations. Our findings point to the need 
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seropositive  birds  in  each  category  were  Muschovy  duck  (captive),  striated  heron  (resident),  and  the  Pacific  golden  plover 
(migratory). Seven apparently well captive birds yielded molecular evidence of H5N1 infection. Following amplification, the HA, NA, 
and M  genes were  analyzed.  Phylogenetic  analysis  of  the HA  gene  showed  that  the  isolates were  97%  similar  to  EU124153.1 
A/chicken/West Java/Garut May 
2006, an  isolate obtained  in a similar  region of West  Java. While no known markers of neuraminidase  inhibitor  resistance were 
found within  the NA  gene, M  segment  analysis  revealed  the V27A mutation  known  to  confer  resistance  to  adamantanes. Our 
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Abstract: Widespread hunting of  flying  foxes has generated  concern  regarding population declines and  the  spread of emerging 




province‐wide: declines  in captures and sales were  reported by 81% of hunters and 60% of market vendors, who also  reported 




and slow  lorises. The scale of hunting over Central Kalimantan represents a serious threat to the  long‐term viability of  flying  fox 
populations  (and potentially  those of other  species), and  could have  serious public health  implications. Reducing or eliminating 
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surveyed, 29  farms  (14.9%)  tested PCR positive  for  influenza  type A but only 4  farms  (2.1%)  tested PCR positive  for H5 subtype 


















strong  temporal and spatial differences  in outbreak probabilities across  the areas examined. The analyses also showed  that  the 









evolution  of  the  virus  requires  the  development  of  surveillance  systems  to  ensure  that  vaccination  continues  to  be  effective. 
Nevertheless, to date this has been difficult to implement due to the need to co‐ordinate, for a given vaccine H5N1 seed antigen, 







defined a  role  for a DIVA  (Differentiating  Infected  from Vaccinated Animals) ELISA based upon  the M2e antigen  to detect birds 










live bird markets were visited. The study  identified a number of districts as  important sources of  live birds at markets during the 
study period. These districts  should  therefore be  targeted as part of a  surveillance/prevention programme  for poultry diseases. 
Contact were made across all districts in Bali, implying a potential for rapid disease or information spread through markets across 
the island. A small number of markets in four districts had relatively high betweeness scores indicating their role in controlling the 
flow of  live‐birds  across Bali.  The movement of birds  to markets did not  appear  to have  a  seasonal  influence which may be a 
reflection of the large number of festivals which occur throughout the year in Bali. A number of markets were identified as riskier in 
terms of  their potential  role  in  the  spread of disease based on a number of  criteria. To better  identify  risky markets  it may be 
necessary  to  have  a  group  of  experts  from  Bali  rank  each market  in  terms  of  risk.  This  then would  provide  a more  informed 
categorization of market risk for disease transmission or spread. 
 




Ducks  can  harbour  HPAI  H5N1  virus,  thereby  promoting  its  spread  in  the  field.  HPAI  H5N1  endemicity  in  Indonesia  is  likely 
associated with  the high density of ducks  in  that  country. Consequently previous  investigations  focussed on  identifying hazards 
related to the management of duck flocks by their owners, but various other occupations are also associated with duck production. 
For example, moving duck  flock  farmers are part of a network  that also  comprises  rice paddy owners who provide paddies  for 
scavenging, duck  transporters who move ducks  to  and  from  scavenging  locations  and hatcheries which purchase eggs  and  sell 
ducklings to the farmers. Therefore, in 2009 we conducted cross‐sectional surveys and interviewed total of 121 rice paddy owners, 













This  study  was  designed  to  measure  the  transmissibility  of  Type  A  H5N1  highly  pathogenic  avian  influenza  (HPAI)  in  mixed 
populations of backyard and small‐scale commercial chickens in Java. An approach adapted from infection tree reconstruction was 









documented  to have contributed  to spread. Transmission between birds within  flocks was significantly higher  than  transmission 
between flocks, between birds within flocks  in vaccinated areas was significantly  lower than  in unvaccinated areas, and between 
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and  their effects on HPAI vaccination. To  collate  information on population dynamics  in Kampong  chicken,  twelve  communities 
with  300‐500  chickens  each  have  been  enrolled  in  this  trial.  Chicken  exit/entries  as  well  as  disease/mortality  events  were 
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and  their effects on HPAI vaccination. To  collate  information on population dynamics  in Kampong  chicken,  twelve  communities 
with  300‐500  chickens  each  have  been  enrolled  in  this  trial.  Chicken  exit/entries  as  well  as  disease/mortality  events  were 
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Bali was historically rabies free until 2008 when the disease was confirmed in the Bukit Peninsula. Initial attempts at containment 
by dog vaccination and culling were unsuccessful due  to  factors  including  lack of emergency  funding and contingency plans,  the 
large  free‐roaming  dog  population  and  its  high  turnover,  limited  availability  of  long‐lasting  vaccines  and  means  to  identify 
vaccinated animals and patchy cold chain arrangements. Over the next three years more than 130 people died of rabies, at  least 
130,000  dog  bites  required  post‐exposure  prophylaxis  and  over  500  cases  were  confirmed  by  the  fluorescent  antibody  test. 
Following  trials  in  2009  to  pilot  dog  catching  teams  for  conducting mass  vaccinations  and  a  switch  to  long‐lasting  vaccines; 
successive  island‐wide  vaccination  campaigns were  completed  in  2010  and  2011  respectively. More  than  200,000  dogs were 
vaccinated  in each of  these campaigns and coverage estimates approached or exceeded 70%  in most sub‐villages  in Bali. At  the 
start of the first  island‐wide campaign 140 villages were  infected, and during the mass vaccination, rabies spread  into new areas 
and  re‐infected previously  rabies‐free villages. However, by  the end of  the second campaign only 30 villages  remained  infected, 
rates of spread had declined from ~10 new infected villages each month, down to less than 2, incidence had decreased from ~45 
cases/month  to ~11, attack  rates had dropped  from 0.027% down  to 0.01% and bite  injuries had declined  from 6,256  to 4,197 
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Rabies  is a  zoonotic disease and always  fatal once clinical  signs appear  in human. The disease  transmits  to humans  through an 
animal  bite. Dogs  are  the main  vector  of  rabies  in  humans  on  Flores  island,  Indonesia,  resulting  in  about  19  deaths  annually. 
Therefore,  it  is  necessary  to  control  the disease. Currently,  the  rabies  control program  at  Flores  island  includes post  exposure 
treatment of humans, mass vaccination and culling of dogs, and surveillance in dogs. Although the program has been in place for 
several years,  it seems that rabies  is not yet controlled. Therefore, an evaluation of the program  is needed. The objective of this 
study  is to estimate the net costs of the current control program of rabies on Flores  island. A deterministic economic model has 
been developed  to calculate  the net costs of  the  rabies control program and of  the  individual components  from  the year 2000‐
2011. Data  from  the Health Department and Husbandry Department of East Nusa Tenggara Province were used as  inputs. The 
result  shows  that  the  annual net  costs due  to  vaccination,  culling of dogs  and  surveillance  (prevention) were  calculated  to  be 
respectively $US 90,420 (Rp 809.71 million), $US 2,670 (Rp 23.9 million) and $US 4,755 (Rp 42.6 million). The annual net costs of 
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factors affecting  rabies  transmission and spread  in Bali. Household surveys  (n=6,152) confirmed  the high dog densities and  that 
most owned dogs are free‐roaming, with only 7% and 19% restrained  in rural and suburban areas respectively, and these mostly 
restrained during the day only. We randomly selected and observed continuously 69  free‐roaming dogs  for 48 hours to quantify 
behaviour  and  movement  during  a  period  similar  to  the  infectious  period  of  rabies.  Home  ranges  were  small  (90%  kernel, 
median=0.6 km2, mean=3 km2), but  some displacements exceeded 4 km and most movements were  constrained  to  roads. The 
skewed distribution of movements was similar to observations of rabid dogs. Most activity and contact occurred between 6‐10am 
and 4‐8pm, when dogs were less likely to be restrained. Despite small home ranges, high dog densities and frequent opportunities 
for  contact  demonstrate  potential  for  sustained  transmission  and  suggest  that  sociality  can  help  explain  the  lack  of  density 
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for  rabies eradication. To  find gaps  in coverage we used household surveys of owned dogs  (n=12,234) and 23  transects of  free‐
roaming dogs (n=1,079). Coverage was 10% higher  in confined than  in unconfined owned dogs, with more confinement  in urban 
(77.3%)  than  rural areas  (7.4%). Coverage was higher  in adults  (90%)  than  juveniles  (<1  yr, 51%) due  to births and  insufficient 
targeting of pups. Fecundity studies suggest owners do not  report pups which may be an obstacle  for vaccinators. Villages with 
recent culling (4/27)  in response to rabies reports had marginally  lower coverage and higher proportion of  juveniles than villages 
with no  culling,  suggesting  replacement of  culled dogs with unvaccinated pups. Coverage estimates  from  transects were much 
lower  (39.9%)  than household  surveys  (83.4%), possibly due  to  loss of  vaccination  collars, but  also because  free‐roaming dogs 
include  unowned  or  difficult  to  vaccinate  dogs.  Future  campaigns  should  put  more  effort  in  vaccinating  free‐roaming  dogs 
particularly  in rural areas, with advertising to ensure owners vaccinate pups. Culling appears counterproductive to coverage, but 
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2011, 14 participants of  the Building Ecohealth Capacity  in Asia project  implemented by VWB/VSF‐Canada met  in Chiang Mai  to 
discuss  complexity of  ecohealth problems.  The Cynefin  Framework  is  an  application  that matches  a  situation with  a  response, 
helping to distinguish among simple, complicated, complex, and chaotic contexts. We asked: (1) how is the situation being framed 
(simple, complicated, complex, and chaotic); (2) what are the implications of this framing relative to situational response; and (3) 
what are appropriate ways of managing  rabies  control based on  the basis of  this  framing. Problem  identification and  response 




ecohealth  approach  addressing  the  fourth  and  final  component  of  complex  systems  theory,  complexity  itself.  We  suggest 










first confirmed  in  the province  in 1998. Since  its  introduction, substantial  losses have been  reported with  infection spreading  to 
uninfected  islands  as  recently  as  2011.  This  risk  assessment  sought  to  identify pathways  in  the  live pig market  chain with  the 
greatest  risk of CSFV  transmission and  to assess  the effect of mitigation measures  to  reduce CSFV  transmission. A modular  risk 
model approach was used considering only  live pig to pig transmission. Data obtained  from market and  farmer surveys on West 
Timor, Flores and Sumba  islands, published  literature and expert opinion were utilised. A Monte Carlo simulation was performed 
with @Risk  (Palisade) with 10,000  iterations. Modules were divided based on market chain movement processes  from village to 
market. Outputs  included the number of  infected and clinical pigs at market and the probability a market was  infected with CSF. 
Mitigation strategies assessed were vaccination and pre‐entry market inspection. The baseline model demonstrated that markets 
in West Timor and Sumba had the highest number of infected pigs. For market inspection to be effective, it needed to be strict with 
sensitivity  >75%  required  to  reduce  the  probability  a market was  infected. With  increased  vaccination  coverage,  there was  a 
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smallholder pig  farmers was  conducted on West Timor,  Flores and  Sumba  islands  from March  to April 2010. Using multi‐stage 
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Eastern  Indonesia has grasslands  ideal  for breeding beef cattle  for meat or breeding stock, helping  to address  food security and 
rural poverty  in both  Indonesia and East Timor. However this opportunity  is constrained by endemic bovine brucellosis on Timor 
island. Brucellosis  impacts profoundly on  smallholder  livelihoods due  to  severe  reduction  in  reproductive efficiency of  affected 
cows. Export of breeding cattle from Timor to other parts of  Indonesia  is banned due to brucellosis,  lowering prices of Timorese 
cattle. Control attempts since  the early 1990s have been hampered by disrupted veterinary services  in East Timor, and variable 






policy  and  implementation  at  central,  provincial  and  district  levels,  and  improved  cattle  identification  and movement  control, 
diagnostics, and veterinary services capacity. 
 













DENV  infected  orangutans  were  fever  (>  38.50C)  and  lethargy.  Mean  haematological  parameters  showed  lymphopenia, 
monocytosis, and anemia, but not thrombocytopenia. Twenty‐one of these animals also harboured a Plasmodium infection, which 
exacerbated clinical signs, and included thrombocytopenia, although no clinical signs associated with HSS were seen. All 30 animals 












with  large Hindu  temple  complexes  across  the  island.  The  interactions of macaques within  and between  temple  sites  create  a 
dynamic system to study the role of host population structure on parasite burdens. Using GIS tools combined with genetic analyses 
of 15 macaque populations, we apply three analytical approaches to understand these relationships. In the first approach, we make 
a direct comparison between genetic and geographical distance using Mantel  tests.  In  the second approach, we  incorporate GIS 
data  for  Bali  in  two  spatial  genetic  analysis  tools  –  kriging  and  wombling  –  to  understand  how  macaque  utilization  of  the 
anthropogenic  landscape  limits or enhances dispersal and gene flow. Finally, we  incorporate parasite burden  into our analysis to 







diseases  in Asia‐Pacific” was held  in Beijing,  July 2010.  It aimed  to understand wildlife diseases  through  the communication and 




The  conference aims  to promote  collaboration  in  the  field of wildlife diseases among  countries and districts  in  the Asia‐Pacific 
region, share activities related to investigation, surveillance, and research on wildlife diseases, and coordinate the cooperation and 
communication of specialists  in multiple fields and areas such as wildlife conservation and management, veterinary, ecology, and 
biology. Special emphasis was given  to Highly Pathogenic Avian  Influenza  (HPAI), Rabies, West Nile Virus,  Japanese Encephalitis, 
diseases associated with  feral swine, and plague, along with other wildlife borne diseases. The conference was organized by the 
Bureau of  Life Science and Biotechnology, Chinese Academy of Sciences; Wildlife Services, Animal and Plant  Inspection Service, 
United  States  Department  of  Agriculture;  and  Department  of  Wildlife  Conservation  and  Nature  Reserve  Management,  State 
Forestry Administration, China. 
The first day of conference held a discussion on the establishment of the Asia‐Pacific Wildlife Disease Network. As result, over 60 
participants  from  10  countries  and  5  international  organizations  had  joined  the  network.  In  the  second  and  third  day  of  the 
conference were scientific presentations. There were 33 presentations divided  into 4 categories: Avian  Influenza, Viral Diseases, 








wild  populations.  Only  recently  has  there  been  active  surveillance  after  the  discovery  of  wildlife‐borne  zoonoses,  such  as 
Henipavirus and AI.  Studies conducted on animal health and disease are mostly on primates, with few studies on non‐primates as 
the  flagship species. By national  law, wildlife health  is under  the authority of  two ministries;  the Ministry of Forestry  for nature 
conservation and the Ministry of Agriculture for animal health. This division has made it difficult for wildlife health components in 
the government  to develop, as  regulations  for both ministries have never  recognized animal health  in  conservation.  It has only 
been recently defined in Act 18 for 2009 on Livestock and Animal Health. Currently, there are very few wildlife veterinarians in the 
government  and medical  cases  are mostly  handled  by  veterinarians  from NGOs  and  private  zoos. Medical  attention  is mainly 
required for animals rescued from conflict incidents or confiscated from illegal trade. Unfortunately, not all cases could be reached 
in  time  due  to  limitations  in  rescue  facilities  and medical  personnel.  Similar  restrictions  are  also  found  in  animal  rescue  and 
rehabilitation centers. In zoos and safari parks, health incidents are mostly related to animal management practices. In conclusion, 
to  improve  wildlife  health  in  Indonesia,  communication  and  understanding  in  both  the Ministry  of  Forestry  and Ministry  of 
Agriculture  should  be  improved.  Disease  surveillance  and  studies  should  also  be  conducted more  actively  to  detect  potential 
disease and health risks for both animals and human. And lastly, animal rescue and rehabilitation facilities should be improved and 
more medical personnel should be trained to overcome the shortage of wildlife veterinarians and paramedics in Indonesia. 
